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ABSTRAKT
Etika në menaxhimin publik, rasti Kompania Regjionale për mbeturina “Pastërtia” është një
përpjekje për të analizuar dhe trajtuar një fushë të re në studimet kosovare. Nga një vëzhgim i
shpejtë, vërehet lehtë se aspekte të veçanta të komponentëve përbërës të administratës publike,
kanë filluar të ceken në studimet e ndryshme, por ende mungon një trajtim gjithpërfshirës dhe i
fokusuar drejtpërdrejt në etikën e menaxhimit të kësaj strukture shumë të rëndësishme shtetërore.
Megjithëse janë trajtuar në artikuj të botuar në media apo janë kryer disa prezantime në
konferenca shkencore, ato ende nuk përbëjnë një studim të thelluar e të plotë.
Studimi i etikës në administratën publike bëhet mjaft i rëndësishëm për shumë arsye, por ndër
më themelorët është pasi sektori publik përfaqëson shtetin dhe mënyrën e qeverisjes për një vend
të caktuar. Misioni i administratës publike, në kuptimin e gjerë të fjalës, është që t’i shërbejë
qytetarëve duke përmbushur kërkesat e tyre. Nga ana tjetër për të përmbushur këtë mision ajo
duhet të përgatisë një kontigjent punonjësish që pranojnë dhe janë të aftë për ta ofruar këtë
shërbim në mënyrë cilësore.
Duke marrë në konsideratë misionin e administratës publike dhe mënyrën se si do të përmbushet
ky mision nga ana e saj, vetvetiu kuptohet se duhet të gjenden ato instrumente që ndihmojnë në
gjetjen e mjeteve të duhura në përmbushjen e qëllimeve të saj. Dihet që institucionet publike e
ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjet përkatëse dhe jo vetëm kaq. Por praktikat e
hartimit të ligjeve në administratën publike si dhe praktikat e respektimit të tyre nga nëpunësit
kanë krijuar një sërë problemesh, që janë bërë objekt i studimeve të shumta nga autorë të
ndryshëm.
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HYRJE
Administrata publike cilësohet ndryshe si institucion që vepron nëpërmjet burokracive
shtetërore: strukturat e saj organizative funksionojnë dhe marrin vendime bazuar në
legjislacionin përkatës, si dhe në rregullat e brendshme sipas të cilave kryhen shërbimet publike
(Mclahn 2008).
Platoni ka nënvizuar se “shteti është i përbërë nga individët dhe është e nevojshme që virtytet të
arrihen nga çdo person, që nga zejtari që duhet të ketë virtytin e urtësisë e deri te drejtuesit që
kanë përgjegjësinë që t’i afrohen njohjes të së mirës”. Natyrisht shteti ideal i tij ishte aristokracia
ku mbizotëronte arsyeja racionale. (Stumpf 2003).
Aristoteli në veprën e tij “Politika” e shpjegon shtetin si një përbërje, ku pjesë e rëndësishme e
saj janë qytetarët dhe ku detyra e institucioneve të shtetit është sigurimi I një jete të mirë
nëpërmjet funksionimit të një sistemi drejtësie sa më të drejtë. Aristoteli I referohet një shteti
ideal me një rend moral natyror, duke theksuar se “shteti është një krijim i natyrës dhe se njeriu
është për nga natyra një kafshë politike” (Aristoteli 2003).
Sigurisht nuk është shteti, por individët ata që punojnë në korridoret e pushtetit, thekson Harold
Laski në librin e tij ‘Gramatika e politikës’, vendimet e të cilëve janë ligjërisht të detyrueshëm
për komunitetin. Është puna e tyre të mësojnë nevojat e shoqërisë dhe t’i përkthejnë këto në
‘terma të statuteve efektive’. Pushteti i shtetit i përfaqësuar nga këta njerëz buron nga fakti se ata
marrin përsipër të zgjidhin detyrat e dhëna nga shoqëria (Laski n.d.).
Pra këta autorë dhe shumë të tjerë, për të shpjeguar funksionimin e institucioneve, një vend të
veçantë i kushtojnë rolit të qytetarëve në këto organizime. Meqenëse administrate janë qytetarët
dhe gjithë veprimtarinë e tyre e ushtrojnë për t’i shërbyer publikut, atëhere lind pyetja si mundet
që këta administratorë publikë t’i shërbejnë publikut? Çfarë roli luan etika e menaxhimit në
ushtrimin e funksioneve të tyre? Kësaj pyetje dhe shumë të tjera i jepet përgjigje në këtë punim.
Përherë egziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis etikës si disiplinë dhe administrates publike, e
cila buron qysh kur lindën funksionet administrative në botën e qytetëruar dhe qysh kur filozofët
folën për etikën, por që në kushtet aktuale lypset të jenë paraprijës dhe të domosdoshëm për një
punonjës që kryen shërbime publike.
Funksionimi i mirë apo i keq i një strukture shtetërore publike ka si element të qënësishëm edhe
etikën. Kjo do kuptuar se kur nëpunësi i shërbimit publik kryen sjellje jo etike gjatë zbatimit të
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detyrës së tij, atëhere ai ka cënuar besueshmërinë e publikut ndaj vetvetes, ndaj institucionit dhe
ndaj vetë shtetit.
Vlera njerëzore është të qenurit njeri, të punuarit në dobi të qenies njerëzore dhe të shoqërisë.
Një shembull i parimeve etike në administratën publike qëndron në “Shtatë parimet e jetës
publike” nga Komiteti Nolan i Mbretërisë së Bashkuar. Sipas këtij dokumenti ato janë: altruizmi,
integriteti, objektiviteti, përgjegjësia, sinqeriteti, ndershmëria dhe drejtimi (Chapman 2000).
Në të gjitha institucionet publike, zbatimi i Kodit Etik është i rëndësishëm si për punonjësit e
thjeshtë të administratës ashtu edhe nga drejtuesit e tyre. Kështu, administratorët publikë
zhvillojnë alternativa dhe programe të veçanta për të zbatuar politikën publike të cilën e ka
miratuar qeveria (Chapman 2000).
Etika nuk është vlera që arrihet dhe mbaron, përkundrazi ajo zotërohet dhe zhvillohet gjithnjë
sepse interesi publik është ai që duhet të mbizotërojë në sjelljen etike. Vetëm në këtë mënyrë
mund të sigurohet vazhdimësia e funksionit efektiv, efikas, të përgjegjshëm dhe transparent e
administratës publike shqiptare.
Kjo është një detyrë jo e lehtë për t’u kryer nga punonjësit e administratës publike, e cila ndodhet
vazhdimisht dhe potencialisht nën presionin e vazhdueshëm politik, sidomos nga struktura
politike ose jopolitike opozitare.
Aristoteli36 në veprën e vet “Politika” e shpjegon shtetin si një përbërje, ku pjesë e rëndësishme e
saj janë qytetarët. Pra këta autorë dhe shumë të tjerë janë sjellë për të shpjeguar se në
funksionimin e institucioneve një vend të veçantë i kushtohet rolit të qytetarëve në këto
organizime (Aristoteli 2003).
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1. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Epistemologjia e moralit, funksioni dhe koncepti
E ardhmja e çdo njeriu është e lidhur ngushtë me ndikimet dhe mbresat e periudhave të
fëmijërisë dhe rinisë. Nëse fëmijët dhe të rinjtë rriten në një klimë ku u kultivohen ndjenjat e
larta, janë kandidatë për t'u bërë të gjallë me mendje, ide, moral e virtyt. Nuk ka dyshim se në
formimin moral të njeriut kanë vendin e tyre të pazëvendësueshëm edhe edukimi i vullnetit dhe i
karakterit. Vullneti në punë, vendosmëria në kryerjen e përgjegjësive vetiake dhe shoqërore,
këmbëngulja dhe serioziteti në jetë, flasin për një moral të fortë. (Holton 1996).
Morali përmban një sërë parimesh të larta lidhur me sjelljet e njeriut, të cilat, që të gjitha burojnë
prej nivelit të lartë shpirtëror. Duke u mbështetur në këtë arsyetim, mund të themi se personat që
nuk kanë siguruar afinitetin e duhur me shpirtin e vet, e kanë mjaft të vështirë t'i përfaqësojnë
rregullat morale. Kur flitet për moralin duhet bërë dallimi mes atij publik dhe privat, që kanë
gjëra të përbashkëta por edhe specifika. Morali në zyrat publike përbën çështje që nënkupton
respektimin e ligjit, ndershmërinë dhe shprehjen e së vërtetës. Por kjo nuk është pikërisht
kështu. (Holton 1996).
Morali publik ngërthen vendimet dhe veprimet e ndërmarra për të mirën e kolektivit që shihen
ose konceptohen si ‘publike’, shprehje që nënkupton entitet ose grup më të madh sesa grupet
sociale si familja dhe klani. Shpesh në Perëndim ai barazohet me ‘kombin’, ‘atdheun’ ose
‘vendin’. Si rrjedhim kur merren vendime kundër një kombi ose vendi tjetër, nënkuptohet
interesi publik. (Appleby n.d.).
Trajtimi tradicional i epistemologjisë morale përfaqësohet nga dy situata:
- një përpjekje për të shpjeguar se si të zotërohen njohuri morale ose të paktën një besim të
justifikuar moral;
- një përpjekje për të vendosur që nuk mund të ketë një ose të dyja bashkë nga situata e parë.
Trajtimet e epistemologjisë morale janë tradicionale duke u bazuar në përmbushjen e katër
kushteve:
- Konjitivizmi moral që lidhet me besimin te morali, kështu që edhe përbërësit e
besimit janë ose të vërteta ose jo të vërteta. (Rachels 2007).
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- Realizmi moral, kemi të bëjmë me fakte reale që korrespondojnë me atë që çështjet morale
përfaqësojnë si faktet e të mirave dhe të këqiave të njerëzve ashtu edhe veprimet e gabuara ose të
duhurat.
- Kuptimi epistemologjik i moralit nënkupton nevojën për justifikimin e besimit të vërtetë mbi
moralin. Nëse dikush di diçka, atëherë të paktën një person justifikohet që e beson se
rrjedhimisht kjo është e vërtetë. Nëse dikush justifikohet për ta besuar, atëherë dikush ka arsye të
forta për të besuar, një arsye që e bën epistemologjinë përgjegjëse për ta besuar atë.
- Brendësia epistemologjike e moralit supozon që dikush të justifikohet për diçka që beson, që
rrjedhimisht ka njohuri, duke patur parasysh faktet e drejta që e çuan në atë besim. Teoritë më të
forta internaliste kërkojnë që këto fakte mund të jenë direkt në mendje, ndërsa teoritë më pak të
forta kërkojnë vetëm që të jetë e mundur të reflektohet. Kjo implementohet kur dikush ka
burimet e përgjigjeve të sakta për të gjithë skeptikët për të qënë i justifikuar tek ajo që beson.
Gjithsesi nuk mund të përfshihen që dikush mund të njohë të gjitha arsyet njëlloj si mund edhe
t’i artikulojë ato. (Rachels 2007).
Njerëzit mund të kenë ide e mendime të ndryshme për moralin. E parë në kuptimin e ngushtë të
fjalës, morali nuk tregon asgjë për atë çfarë duhet të arrihet në jetë, si duhet të jetohet dhe as nuk
të detyron të sillesh në një mënyrë të caktuar për sa kohë që sjellja e gjithsecilit nuk dëmton të
tjerët (Rachels 2007).
Funksioni i moralit është shumë i ngjashëm me atë të një ligji, por mënyra se si ai funksionon
është shumë më i thjeshtë, ai nuk është i kodifikuar dhe nuk zbaton sanksione formale. Mund të
thuhet se ai egziston në formën e ideve të përbashkëta, që janë pjesë e mendimit publik, të cilat
trashëgohen, përvetësohen dhe zbatohen nga njëri brez tek tjetri.
Edhe në shoqërinë shqiptare gjërat kanë ndryshuar, përmirësimet dhe deformimet janë të thella,
sa që nuk është e mundur që analizat të bëhen duke u nisur nga paradigmat konceptuale të së
kaluarës. Në mënyrë që t’i shërbehet asaj dhe të ndihmohet njeriu që të gjejë vetveten në kohën
moderne, është e domosdoshme të ndryshohet sistemin konceptual i analizës dhe vlerësimit të
realitetit të gjërave. Kjo do të thotë që mbi të gjitha të bëhet marrëveshjen sociale për të njohur
ndryshimet, për t’i pranuar dhe reflektuar si përkufizime të reja jetësore që duhen për të kuptuar
këtë realitet. (Rachels 2007).
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2.1 Përgjegjësia etike në shërbimin publik
Shpesh bëhet pyetja se kush është përgjegjës për të vepruar në mënyrë etike. Natyrisht mund të
thuhej se përgjegjës është çdo individ, shoqëria, institucionet e të gjitha natyrave. Fjala e parë në
etikën e sektorit publik është respekti. Ai është një qëndrim, një vlerë që aplikohet nga njerëz dhe
institucione në gjithë veprimtarinë e tyre. Respekti përfshin sjelljen dinjitoze të gjithsecilit
(klientëve, konsumatorëve, bashkëpunëtorëve, konkurrentëve); ai parakupton përdorimin e të
gjitha mjeteve të institucionit, pajisjeve, kapitalit, kohës, në mënyrë sa më efikase për publikun.
Me të përfshihet edhe mbrojtja dhe zgjerimi i aftësive profesionale në vendin e punës nëpërmjet
ligjit, normave dhe rregulloreve të ndryshme. (Epler 2000).
Një çështje tjetër e rëndësishme është përgjegjësia. Në sektorin publik përgjegjshmëria është
vlerë gjithëpërfshirëse. Nëpunësit civilë, në çfarëdolloj niveli drejtimi, egzistojnë dhe duhet ta
meritojnë këtë titull vetëm kur prezantojnë përgjegjshmëri në mjediset e punës, në marrëdhënie
me qytetarët dhe në raport me ndërgjegjen e tyre. Sjellja e përgjegjshme në çdo sektor të jetës i
shërben sa efikasitetit aq edhe krijon besim në komunitet që mund të jetë një lagje, një zonë, një
fshat apo qytet. (Epler 2000).
Duke marrë në konsideratë respektin, përgjegjshmërinë dhe rezultatet, çdo punjonës civil duhet
të shmang arsyetimet për moskryerjen e punëve në mënyrë të rregullt dhe ligjore. Mendësi dhe
praktika të tilla “Çdokush e bën të njëjtën gjë”, “Kjo punë s’më takon mua”, “Këto rregulla nuk
janë shumë të matshme” etj, janë mjaft të dëmshme në veprimtarinë e një nëpunësi në çfarëdolloj
niveli qoftë.
Etika në shërbimin publik sipas Ëeberit përmban diçka më tepër se sa politika e institucionit, se
sa ligji dhe rregulloret e ndryshme; ato bartin përgjegjësi më të mëdha me të cilat institucionet
ndeshen gjatë veprimtarisë në një mjedis të gjerë ku operojnë. Në veprimtarinë e përditshme
nëpunësit e zgjedhur apo të emëruar ballafaqohen me probleme të cilat e vështirësojnë dhe
shpeshherë e vënë në pikëpyetje kryerjen e detyrave; ata përballen me shqetësime që
ngadalësojnë procesin e zhvillimit, prandaj joshja për të arritur atje ku synohet me çdo kusht, pa
marrë parasysh rreziqet dhe shmangiet nga ligjshmëria, nuk është gjë tjetër vetëm shkelje e
etikës në shërbimin publik. (Epler 2000)
Një aspekt tjetër është mënyra se si reflekton etika e nëpunësit në raport me aktorët e tjerë, të
cilët janë të prekur nga veprimet joetike. Për këtë shkak, fjala vjen ndërmarrjet që duan të kenë
qëndrim afatgjatë në treg, që dëshirojnë t’i ruajnë konsumatorët, të jenë korrekt ndaj
5

konkurentëve dhe të jenë përgjegjës para shoqërisë, fillojnë t’i kushtojnë kujdes si gjërave të
vogla ashtu edhe veprimtarive të mëdha. (Çela 2006).
Në gjërat e vogla të punësuarit në ndërmarrje dhe konsumatorët vërejnë sjellje që në shikim të
parë nuk kanë peshë të madhe. Mirëpo në pikëpamje etike dhe të shndërrimit të kësaj përvoje në
shprehi, vlerat etike në biznes janë në pikëpyetje. Gjërat e vogla të cilat bëhen çdo ditë, zakonisht
harrohen, por ato kanë një ndikim të ndjeshëm në njerëz, të cilët kanë sjellje të caktuara. Edhe
për veprimtaritë e mëdha është i njëjti arsyetim. Sjellja e secilit nëpunës përbën në vetvete një
shembull, një model. (Çela 2006).
2.3 Etika e virtytit në administratën publike
Në tri dekadat e fundit ka pasur rritje të dijenive në fushën e administrimit publik, në analizat
politike, studimet organizative dhe menaxhuese për çështje të etikës. Në mjaft manuale dhe
përmbledhje të ndryshme, virtyti i etikës është bërë një temë nstandarde dhe prezantohet si një
ndër ‘pemët e mëdha’ të teorive ose perspektivave të etikës së bashku me deontologjinë dhe
utilitarizmin (Geuras 2005).
Shpesh përdorimi i Manualit të Etikës së Administrimit (MEA) shkon edhe më tej: pjesa e
perspektivave filozofike në etikat administrative ka një kapitull që lidhet me një perspektivë të
caktuar filozofike etike, ‘etika e virtytit’. Administrimi nuk është i vetmi në këtë drejtim.
Zhvillimi i sotëm paraqet interes në rritje për etikën e virtytit në përgjithësi (Himmelfarb,
MacIntyre, Slote) dhe në fusha të tjera të etikave të zbatuara si edukata morale (Carr), etika e
gazetarisë (Borden), etika e oficerëve ushtarakë (Toner), etika në punën sociale (McBeath), etj.
Në etikën administrative, më shumë se në degët e tjera të etikave të aplikuara, etika e virtytit
paraqitet në kundërshtim të plotë në lidhje me drejtimet e tjera.
Etika e virtytit paraqitet si një mjet i dobishëm që ndihmon njerëzit për të zgjidhur dilemat
morale. Përkrahës të tjerë të etikës së virtytit shprehin shqetësim me karakter burokratik
weberian dhe me tendenca drejtuese, duke u bazuar në rregulla, procedura dhe efikasitet. Teoritë
pas këtyre tedencave janë kritikuar si të njëanshme ose si jo orientuese (Janet 2007).
Njëlloj duhet të kihet parasysh edhe se askund nuk thuhet që politikani duhet të jetë shembull i
virtytit në jetën private, sikurse i dëshiron të jenë edhe publiku, që është gjithnjë në kërkim të
shenjtorëve për të adhuruar.
Nga ana tjetër, edhe publiku tolerant ndaj vesit privat të një personi publik, do të ngrysë vetullat
nëse konstaton kontradiktë midis atij vesi dhe qëndrimeve publike të të njëjtit person. Për
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shembull, nuk është mirë kur një politikan aktiv që predikon ndalimin e lojërave të fatit, të
fotografohet duke luajtur poker në kazino. Në një editorial të gazetës “The New York Times”
përmendej rasti i senatorit amerikan Max Baucus nga Montana, i cili kishte propozuar të
dashurën e vet në postin e prokurorit federal pa vënë në dijeni Shtëpinë e Bardhë për natyrën e
lidhjes së tij. Ajo që vihet re në këtë rast, ka të bëjë me nepotizmin, dhe jo me shkeljen e të
drejtës së senatorit për privatësi (Collins 2009).
Nëse ne do ti referohemi përkufizimit të nepotizmit, vërejmë që ai lidhet me favorizimin e të
afërmve dhe miqve në situata të ndryshme pa marrë parasysh meritat e tyre. Kjo është mjaft
tipike për shoqërinë shqiptare ku secila maxhorancë e radhës, përveç nivelit politik të drejtimit
që është një masë relativisht e vogël dhe lëviz zakonisht me ikjen e titullarit, bashkë me të ndodh
edhe lëvizja e pjesës tjetër të administratës. Nuk janë të pakta rastet në Kosovë kur nëse një
ministër vjen një qytet i caktuar, edhe personeli tjetër vjen po prej tij. Dhe ndryshe nga rasti
amerikan, këtu publiku është gjithnjë më I ndjeshëm ndaj nepotizmit, sesa veprimtarisë seksuale
private të politikanëve (Collins 2009).
2.4 Kërkesat etike të shërbimit publik
Si lloj i veçantë i veprimtarisë profesionale, shërbimi publik karakterizohet nga një tërësi unike e
idealeve dhe vlerave që janë rezultati i parimeve profesionale dhe i zhvillimit të standardeve të
sjelljes. Janë disa rrugë që përcaktojnë kërkesat etike të nënpunësve publikë; ato pasqyrojnë
konceptin dhe qëllimet e shërbimit publik si dhe detyrat e veçanta të institucioneve qeveritare.
Këto parime ndikohen nga konceptimi i një pikësynimi, të cilin modeli i administratës publike e
ka përvetësuar nga shoqëria.
Kjo do të thotë se etika administrative përmbush disa detyra bazë:
- Merr pjesë në rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve;
- Promovon interesin publik dhe shtetëror në veprimtaritë qeveritare;
- Formëson staf të administratës publike me standarde të sjelljes të bazuara në moral (Epler
2000).
Detyra kryesore e etikës administrative është pjesëmarrja në rregullimin e marrëdhënieve
ndërmjet qeverisë dhe popullit. Sistemi i standardeve etike jep ndihmesë në katër çështje
kryesore:
- Zbatimin e vlerave shoqërore universale siç janë liria, drejtësia sociale, mundësitë e barabarta
dhe të drejtat qytetare.
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- Kapërcimi i dallimeve ndërmjet grupeve publike, gjë që mund të realizohet përmes
mekanizmave qeveritare, jetësimit të politikave racionale dhe kunstruktive, kompromisit etik dhe
integrimit shoqëror. Në këtë rast me rëndësi parësore janë aspektet përcaktuese të etikës dhe
vendimarrja në fushën e administratës publike.
- Shpërndarja e pasurisë publike, të të mirave, përfitimeve dhe shpërblimeve të dhëna nga
organizmat qeveritare; duke u realizuar kjo pikë institucionet qeveritare ballafaqohen me
problemin e drejtësisë, të barazisë etj.
- Rritja e dinjitetit të drejtuesve qeveritare, sepse çdo institucion shtetëror dhe qeveritar
përfaqëson pushtetin dhe qytetarët e konsiderojnë sjelljen e nëpunësve publike si sjellje të shtetit.
Nëpunësit e administratës publike kjo i ngarkon me përgjegjësi të veçantë. (Epler 2000).
Rëndësia e detyrimeve të administratës publike nënkupton nevojën në rritje për t'i përkufizuar
kriteret etike të nëpunësve të shërbimit publik dhe për t'u jetësuar atyre ndjenjën e përgjegjësisë
për çdo veprim profesional. Kjo kërkon zhvillimin e një pikëpamjeje të njëjtësuar, kështu që
është e domosdoshme që të përcaktohen parime dhe standarde morale të lehta për t'u interpretuar
dhe të përpunohet një sistem i unifikuari i vlerave dhe i idealeve.
Është e mundshme që çështjet e shoqërisë dhe të shtetit të merren si kriter dhe synim final i
nëpunësve të shërbimit publik. Etika profesionale e shërbimit publik supozon se çdo njeri duhet
t'i kërkojë dhe t'i shfrytëzojë të gjitha burimet shoqërore dhe personale. Kjo gjë bëhet për të
realizuar qëllimet e aprovuara të karakterit shoqëror dhe profesional, e jo për qëllime personale.
Etika e shërbimit profesional nuk është rregullues i vetëm i sjelljes së nëpunësve dhe nuk i hedh
poshtë teknikat e tjera. Standardet dhe parimet e saj përputhen me bazat legjislative dhe
instruktive të së drejtës. Për më tepër, etika e shërbimit publik kërkon prej grupimeve
profesionale dhe prej specialistëve që punojnë për këto grupe, që t'u shërbejnë atyre.
2.5 Kornizat ligjore për menaxhimin në Administratën Publike
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në vitin 2015 Rregulloren për Kodin e mirësjelljes në Shërbimin
Civil të Republikës së Kosovës. Kjo Rregullore ka për qëllim ruajtjen, afirmimin dhe ngritjen e
dinjitetit dhe imazhit të nëpunësve civil, e cila ndikon në rritjen e besimit të qytetarëve në punën
e institucioneve. Për më shumë, kjo Rregullore ka për qëllim të përcaktoj rregullat e mirësjelljes
së nëpunësve në shërbimin civil të Republikës së Kosovës për arritjen e standardeve dhe të vë në
dijeni publikun për sjelljen që duhet të ketë nëpunësi i shërbimit civil në Republikën e Kosovës.
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Sipas rregullores për Kodin e mirësjelljes në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 4,
parimet themelore të shërbimit civil janë: (Qeveria e Republikës së Kosovës, 2015, neni 5.)
•

Ligjshmëria;

•

Jodiskriminimi;

•

Detyrimi për të iu përgjigjur kërkesave;

•

Efektshmëria dhe efikasiteti;

•

Përgjegjësia;

•

Paanësia dhe pavarësia profesionale;

•

Transparenca;

•

Shmangia e konfliktit të interesit;

•

Parimi i mundësive të barabarta për komunitet dhe gjini.

Sipas këtij ligji, nëpunësit civil duhet të jenë të pavarur në punën e tyre, të i kryejnë detyrat me
përgjegjshmëri dhe ndershmëri, në mënyrë të drejtë dhe efikase, të mos i keqpërdorin mjetet
financiare publike, por ti përdorin ato në mënyrë të drejtë dhe objektive. Nëpunësit civil,
konform këtij ligji duhet që gjatë ushtrimit të detyrës së tyre të krijojnë dhe ruajnë besimin e
organit ku ata punojnë dhe të gjithë atyre të cilëve u shërbejnë, pra qytetarëve të vendit.
Nëpunësit civil duhet t’i përmbushin detyrat e tyre në mënyrë transparente dhe të atillë që
mundëson marrjen e informatave të palëve të interesuara, mundësinë e dialogimit me qytetarët
dhe organizatat e interesit si dhe mbikëqyrjen legjitime (Qeveria e Republikës së Kosovës,
2015).
Në nenin 8, ky ligj rregullon sjelljen e nëpunësit civil ndaj qytetarit, i cili thotë si vijon:

•

Sillen në mënyrë profesionale dhe të respektojnë parimin e barazisë, duke
përjashtuar çdo sjellje diskriminuese ndaj qytetarëve;

•

Përmbahen nga kufizimi i të drejtave të qytetarëve, përveç kur një kufizim i tillë
është i bazuar me ligj;

•

Sillen në mënyrë të përmbajtur ndaj qytetarëve, si dhe me një kujdes të veçantë
ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar;

•

Paraqiten në mënyrë korrekte dhe me përgjegjshmëri gjatë komunikimit të
drejtpërdrejtë me qytetarët ose nëpërmjet formave tjera të komunikimit.
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Tutje, me anë të këtij ligji rregullohen dhe kompetencat dhe sjelljet e nëpunësit civil ndaj
menaxherëve, drejtuesve të tyre (Qeveria e Republikës së Kosovës, 2015, neni 8).

•

Nëpunësit civil duhet të zbatojnë politikat e veprimit të udhëheqësve drejtues dhe

sjellja e tyre duhet të jetë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi.

•

Nëpunësit civil duhet t’i ushtrojnë detyrat e tyre bazuar në planin e punës dhe

objektivat e përcaktuara nga udhëheqësit drejtues.

•

Nëpunësit civil duhet t’i paraqesin problemet që shfaqen gjatë ushtrimit të detyrës

dhe të diskutojnë për gjetjen e zgjidhjeve më efikase me udhëheqësit drejtues.

•

Në rast të emërimit të udhëheqësit drejtues të ri, nëpunësit civil duhet të

informojnë atë me kohë dhe në mënyrë të saktë për të gjitha çështjet, në mënyrë që të
sigurojnë vazhdimësinë e punës në fushën përkatëse në institucion.
Pasi që ky ligj rregullon kompetencat dhe sjelljen e nëpunësve civil ndaj udhëheqësve të saj, nuk
do mend se duhet të përmendim dhe rregullativën ligjore të këtij ligji, ku përmenden
kompetencat dhe sjelljet e udhëheqësve të menaxhimit publik ndaj stafit të tyre (Qeveria e
Republikës së Kosovës, 2015, neni 11).
•

Udhëheqësi duhet të jetë shembull i mirësjelljes për stafin që e udhëheq, si

dhe t’i përmbahet rregullave të mirësjelljes gjatë ushtrimit të detyrës.
•

Udhëheqësi duhet të respektoj dinjitetin, personalitetin, idetë dhe

iniciativat si dhe të nxitë bashkëpunimin e nëpunësve civil që i udhëheq, njëkohësisht të
ruajë të drejtën për vendimmarrje.
•

Udhëheqësi duhet t’i nxitë nëpunësit civil në kryerjen e detyrave mirë dhe

me kohë, respektim reciprok, marrëdhënie të mirë bashkëpunimi dhe shembull i mirë në
shërbim ndaj qytetarëve.
•

Udhëheqësi duhet t’i mbrojë të drejtat e nëpunësve civil që udhëheq dhe

në asnjë mënyrë nuk i lejohet t’i shkelë dhe kufizoj të drejtat e tyre.
•

Udhëheqësi duhet të vlerësoj në mënyrë të barabartë, objektive dhe efikase

sjelljen e nëpunësve civil të cilët i udhëheq dhe të mos bëj favorizimin e ndonjë nëpunësi
civil.
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•

Udhëheqësi duhet t’i ofrojë nëpunësve civil mundësi të barabarta të

zhvillimit të karrierës, ngritjes profesionale dhe motivim për efektivitetit në punë.
•

Udhëheqësi duhet të kërkoj nga stafi që të respektojë orarin e punës.

Ky ligj, në vijimin e tij rregullon sjelljet e nëpunësve civil ndaj stafit, sjelljen e nëpunësve civil
ndaj mjeteve të informimit, parandalimi i konfliktit të interesit, shmangia e konfliktit të interesit,
angazhimi i nëpunësit civil jashtë institucionit, çështjen e dhuratave dhe ofertave, reagimi ndaj
ofertave, detyrimet tjera të nëpunësit civil gjatë periudhës së punësimit në administratën publike.
Tutje, rregullon pronën shtetërore, orarin e punës, kodin e veshjes së nëpunësve në institucionin
publik, paraqitjen e tyre para qytetarëve.
Çdo nëpunës civil për të gjitha sjelljet dhe obligimet e tij gjatë orarit të tij, i detyrohet DASHC
(Departamentit të Administrimit të Shërbyesve Civil). DASHC, është i obliguar të ndërmarrë
masa disiplinore ndaj secilin nëpunës që shkel dhe nuk përfill rregullat e parapara me këtë ligj i
cili definon përgjegjësisë, detyrat së të gjithë nëpunësve civil.
Në këtë fushë, është nxjerr dhe miratuar një strategji për modernizimin e administratës publike
në Kosovë, për periudhën 2015-2020, e cila përcakton qëllimet dhe politikat strategjike që
Qeveria e Republikës së Kosovës synon t’i arrij brenda periudhës sa me të afërt, afatmesme me
qëllim të përmirësimit të funksionimit dhe modernizimit të administratës publike, përmbushjes së
obligimeve të saj ligjore dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike administrative.
Në këtë diskurs të rregullimit të kodit të etikës dhe mirësjelljes së nëpunësve civil, kemi
përmendur dhe Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike, nxjerrë nga Ministria e
Administratës Publike për periudhën 2015-2020.
Hartimi i kësaj Strategjie është bërë përmes një metodologjie e cila synon të sigurojë objektiva
dhe masa zbatimi i të cilave do të rezultojë më një proces të suksesshëm të Reformimit së
Administratës Publike në Kosovë. Parimet e OECD/SIGMA për administratën publike të
miratuara së fundi kanë shërbyer si udhërrëfyes metodologjik për hartimin e kësaj strategjie.
Zhvillimit të shërbimit civil i mungon një qasje strategjike në zbatimin e reformave të parapara
me legjislacionin e shërbimit civil. Udhëzimet administrative dhe aktet tjera nënligjore për
zbatimin e ligjit të shërbimit civil dhe ligjit për pagat e nëpunësve civil janë miratuar njëra pas
tjetrës pa ndonjë analizë në lidhje me mundësitë dhe kapacitetet e administratës për zbatimin e
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tyre. Gjithashtu procesi i zbatimit të tyre nuk është përcjell me ndonjë udhërrëfyes të qartë dhe
gjithëpërfshirës dhe përkrahje buxhetore (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 19).
Administrata publike është përgjegjëse të ofrojë shërbime publike administrative në mënyrë
efektive. Plotësimi i kërkesave të qytetarëve dhe bizneseve sipas legjislacionit është një nga
parimet e administratës së mirë (Brady, 2003, fq.523-534).
Administrata ka përgjegjësi për krijimin e mundësive për qasje të barabartë në shërbime publike
administrative, evitimin e burokracisë procedurale, përdorimin e metodave të reja përmes
teknologjisë informative, efikasitet si në aspektin e kostos monetare ashtu edhe në aspektin e
efikasitetit të tyre kohor (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 22).
Ministria e Administratës Publike është

institucioni kryesor përgjegjës për zhvillimin e

politikave në fushën e shërbimeve publike-administrative, mbikëqyrjen dhe koordinimin e
zbatimit të tyre në qeveri. MAP është përgjegjës të përgatisë vizionin për modernizimin e
shërbimeve publike-administrative dhe dokumentet për reforma përfshirë edhe iniciativa për
ndryshime të nevojshme ligjore. Llogaridhënia ka një fushëveprim të gjerë dhe përfshinë
organizimin e administratës, hapjen dhe transparencën, llogaridhënien e brendshme dhe të
jashtme dhe institucionet mbikëqyrëse.
Detyrë parësore e kësaj Strategjie, është që përgjatë periudhës 2015-2020, në vendin tonë të
krijojmë një administratë publike transparente, të përgjegjshme, me sistem të qartë të
llogaridhënies të karakterizuar me shërbim civil profesional, me struktura të brendshme
administrative funksionale të bazuara në legjislacionin për administratën publike në pajtim me
parimet e qeverisjes se mirë (Ministria e Administratës Publike, 2015, faqe 40).
Në anën tjetër, organ përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit dhe implementimit të kësaj Strategjie
është Këshilli i Ministrave për Reformën e Administratës Publike (KMRAP), i cili është
struktura përgjegjëse kryesore në nivel politik/ministrash për drejtimin strategjik të procesit të
reformës, monitorimin e zbatimit të saj dhe shërben si forum i diskutimit dhe analizimit të
progresit dhe/apo sfidat, si dhe propozon ndryshimet që nevojiten për reformat e ardhshme.
Përgjegjësia për monitorimin dhe raportimin e zbatimit të Strategjisë i përket DMRAP
(Departamentit për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike), i cili përveç kësaj
shërben edhe si institucioni kyç në këshillimin dhe kryerjen e punëve profesionale dhe teknike që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe raportimin e procesit të Reformës sipas kësaj Strategjie.
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Strategjia për Reformën e Administratës Publike 2015 – 2020 në përbërjen e saj ka planin për
zbatim 2015-2017 i cili përbëhet nga aktivitetet reformuese, indikatorët, institucionet përgjegjëse
për zbatim, koston financiare të zbatimit etj. Plani i zbatimit të reformës do të rishikohet dhe
freskohet në baza dy vjeçare në kuadër të kornizës strategjike që përcakton Strategjia.
Objektivat specifike të kësaj Strategjie janë:
•

Kompletimi i kornizës ligjore për organizimin e AP për të gjithë tipologjitë e AP-së.

•

Përforcimi i sistemit të monitorimit në zbatimin e parimeve të etikës dhe integritetit në
administratën publike.

•

Avancimi i mekanizmave për qasjen në dokumentet dhe informata publike.

•

Autoritetet publike krijojnë mekanizma të cilët marrin përsipër borxhet në rast të
shkeljeve dhe të cilët garantojnë korrigjim dhe/ose kompensim adekuat.
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2. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ndryshe nga shumë shoqëri të tjera, fqinje apo më gjerë, vendi ynë nuk ka ndonjë traditë në
ndërtimin e administratës publike dhe aq më pak në etikën që duhet ta përshkojë atë.
Ndërkaq shoqëri më të zhvilluara në vende të tjera të rajonit e më gjerë, po përjetonin tronditje të
vlerave morale dhe etike në çdo fushë të zhvillimit të jetës shoqërore. Në rend të ditës shfaqen
mjaft dilema për të përcaktuar atë çka është e mirë, e drejtë apo e gabuar, e parë kjo jo vetëm në
konteksin etik, por edhe në atë ekonomik, politik, ligjor dhe social.
Problemet e shoqërisë së sotme shqiptare janë dhuna në familje, arbitrariteti institucional,shkelja
dhe mosrespektimi i ligjeve si nga qytetarët ashtu edhe nga nëpunësit e administratës publike,
mungesa e përgjegjshmërisë sociale, krimi i organizuar, mungesa e besimit te institucionet e
pavarura, mungesa e efikasitetit të agjencive ligjzbatuese, shteti i së drejtës etj.
Jemi dëshmitarë të kohës që po e jetojmë, një jete dinamike e cila çdo ditë kërkon dhe shkon
drejt zhvillimeve dhe zbulimeve më të reja teknologjike bashkëkohore, të cilat ndihmojnë në
digjitalizimin e një administrate, dhe në përgatitjen e programeve aplikative, të cilat ndihmojnë
shërbyesit civil në punën e tyre. Mirëpo, jo gjithherë dhe jo të gjitha punët në administratën
publike dhe shërbimin civil kryhen me ndihmën e kësaj teknologjie. Një nëpunës civil, për të
arritur që punën që ka për detyrë të e kryejë, të e bëjë me përgjegjësi të plotë, duhet që të
përmbushë kërkesat bazë që i takojnë si një nëpunës që është në shërbim të qytetarëve. Kërkesa
bazë është që ai të jetë një person me integritet të lartë, të ketë etikë dhe sjellje profesionale, të
jetë i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm në punën që kryen.
Andaj, gjatë këtij punimi është paraqitur drejtë dhe në mënyrë objektive roli i etikës në
menaxhimin publik, si nga ana teorike, ashtu dhe nga ajo praktike. Roli dhe rëndësia e nëpunësve
civil në shoqëri është e lartë, andaj dhe përgjegjësitë e tyre ndaj shoqërisë duhet të jenë koherente
dhe të përshtatshme.
Veç rregullave dhe detyrave që kryhen nga nëpunësit civil në menaxhimin publik në Republikën
e Kosovës, në disa raste jam munduar që përmes përshkrimit të detyrave dhe përgjegjësive,
rregullave dhe kushteve që aplikohen në Menaxhimin Publik në vendet e Ballkanit, të bëjmë disa
krahasime mes kornizave ligjore që ofrojnë këto shtete.
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3. METODOLOGJIA
Në këtë punim diplome përveç aspektit teorik dhe rishikimit të literaturës bashkëkohore se çfarë
është bërë në këtë drejtim do të përdorim edhe mënyrën e hulumtimit, gjegjësisht intervistimi
dhe anketimi si formë e sigurimit të të dhënave. Pra në këtë hulumtim do të përdoren të dhëna
prej burimeve primare dhe sekondare. Informacionet gjegjësisht të dhënat e siguruara nga
anketat që do jenë bazë për përgatitjen e këtij punimi. Pra përveq intervistave dhe anketave që do
të realizohen, do të përdoren edhe metoda e analizës së përmbajtjes dhe metoda të tjera.
Prej instrumenteve të metodologjisë së hulumtimit do të përdoren metodat si vijon:
1. Metoda e analizës dhe sintezës – përmes metodës në fjalë do të bëjë një prezantim logjik të
objektit që është bazë e hulumtimit tonë.
2. Metoda e induksionit dhe deduksionit – përmes kësaj metode arrihet deri te përfundimet dhe
rekomandimet lidhur me çështje në fjalë, pastaj duke nisur me testet më të detajuara dhe
hollësitë gjithashtu dhe identifikimin e disa detajeve të panjohura në bazë të fakteve që janë të
njohur në përgjithësi ose të bazuar në diçka që është supozuar.
3. Metoda e intervistimit dhe anketimit - kjo metodë e intervistimit më shumë është e bazuar në
pyetësorë me pyetje të tipit të mbyllur dhe të hapur, pyetjet me shkallën e Likerit, shkallët e
rradhitjes-rangimi si edhe shkallën e Bogradusit. Në këta pyetësorë nuk do të ketë pyetje anuese,
që e bëjnë respodentin të përgjigjet në atë mënyrë që nuk ndjehet realisht.
4. Në fund analiza dhe vërtetimi i hipotezave do të realizohet me programin e statistikave.
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4. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë hulumtim është përdorur vetëm një pyetësor, i cili është realizuar në ndërmarrjen
PASTËRTIA” Ferizaj. Respondentët kishin mundësi të zgjedhin një prej disa alternativave të
përgjigjjeve me lloje të tipit të mbyllur.
Një pyetësor është përpiluar dhe u është shpërndarë pjesëmarrësve. Atyre u është kërkuar që t’i
plotësojë pyetësorët. Mirëpo, për të parë nëse pyetsori është i qartë për t’u përgjigjur dhe se sa
kohë nevojitet për ta plotësuar, një numër i vogël i ndërmarrjeve janë angazhuar në pilotim.
Në këtë hulumtim kanë marrë pjesë 20 persona që do të thotë hulumtimi është realizuar në
brenda stafit në ndërmarrje. Të gjithë punonjësit në këtë kompani të cilat operojnë në qytetin e
Ferizajit.
Procedura e hulumtimit ka shkuar pa probleme dhe ka zgjatuar vetëm dy ditë, ndërsa plotësimi i
një pyetësori ka zgjatur rreth 3 minuta. Fillimisht është marrë pëlqimi nga drejtori i kompanisë
dhe pjesëmarrësit se nëse duan të marrin pjesë në këtë hulumtim. Poashtu ata janë siguruar që
ata do të mbeten anonim. Atyre iu janë dhënë udhëzime verbale përpara plotësimit të pyetsorëve.
Tutje, në tabelën në vijim do paraqes nivelin e kualifikimit të nëpunësve civil që kanë marrë
pjesë në pyetësorin tim.

Tabela 1: Niveli akademik i të punësuarve

Niveli

Numri i nëpunësve

%

Shkolla e mesme

7

35%

Bachelor

9

45.0%

Master

4

20.0%
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Nga të dhënat statistikore në këtë pyetje shihet kjartë se niveli akademik i të punësuarve është i
kënaqshëm, pra mund të themi se KRM “Pastërtia” ka punojnjës të kualifikuar për pozitat të cilat
ata posedojnë.

Tabela 2: Vitet e përvojës së punës

Përvoja

Numri i nëpunësve

%

Më pak se 1 vit

2

10.0%

1-5 vite

7

35.0%

6-9 vite

6

30.0%

Mbi 10 vite

5

25.0%

Nga këto rezultate shohim kjartë se punonjësit në këtë kompani kanë përvojë të mjaftueshme sa i
përket punës administrative me klientë dhe janë në gjendje të kryejnë të gjitha detyrat për të cilat
janë të thirrur, ata u përgjigjën edhe në pyetje të tipit të hapur ku theksonin se përvoja e punës
dhe trajnimet që kanë mbajtur janë faktorët kryesorë të cilët ndikojnë në ushtrimin e plotë të
detyrës zyrtare dhe përgjegjësisë ndaj punës. Pra ata janë në gjendje gadishmërie të kryejnë edhe
punë të tjera branda kompanisë, janë fleksibil dhe të trajnuar në mënyrë adekuate.

Tabela 3: Sa jeni të kënaqur me vlerësim e udhëheqësit tuaj
( pra a ju vlerëson në mënyrë të drejtë dhe profesionale)

Përvoja
Shumë

Numri i nëpunësve

%

4

20.0%
17

Pak

11

55.0%

Aspak

5

25.0%

Nga të dhënat në tabelë po shihet një pjesë e konsiderueshme e të punësuarve që shprehin njëfar
ndjenje të pakënaqësisë sa i përket vlerësimit nga menaxheri apo drejtori i tyre. 20% janë
përgjigjur se janë shumë të kënaqur, 55% janë deri diku (pak) dhe aspak të kënaqur janë 25%.
Duke u bazuar në këto rezultate po vërehet ajo ndjenja e pakënaqësisë nga ana e stafit, ata u
përgjigjën që nuk kanë pakënaqësi vetem nga drejtori i tyre por edhe nga qeveria e Kosovës e
cila nuk ka bërë ndonjë hap madhor lidhur me pagat e tyre dhe ngritjen e tyre profesionale në
detyra adekuate.

Tabela 4: A keni bashkëpunim me udhëheqësin tuaj

Përvoja

Numri i nëpunësve

%

Shumë

15

75.0%

Pak

3

15.0%

Aspak

2

10.0%

Siç po e vërejmë në tabelën nr. 4, bashkëpunimi mes punonjësve dhe udhëheqësit është i
mjaftueshëm për të zhvilluar punët që duhet të kryhen në ofrim të shërbimeve sa më të mira për
të gjithë qytetarët që kanë nevojë për to.

Tabela 5: Sa mendoni se aplikohet kodi i etikës gjatë punës në shërbimin civil
Përvoja
Përvoja

Numri i nëpunësve

%

Shumë

11

55.0%

Pak

3

15.0%
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Aspak

6

30.0%

Të gjithë punonjësit e anketuar janë të të njëjtit mendim që ka mekanizma dhe korniza ligjore që
rregullojnë etikën dhe llogaridhënien në punët e shërbimit civil, mirëpo ka mendime të ndara sa i
përket mendimit se sa aplikohet ky kod i etikës gjatë mbarëvajtjes së punës në të gjithë sektorët e
shërbimit civil.

Përveq pyetjeve të tipit të mbyllur është përdorur edhe metoda e vëzhgimi dhe bisedës së hapur
ku punonjësit ishin pyetur konkretisht për korrupsion, ndikimin e plolitikës, marëdhëniet me
udhëheqësin e tyre etj, në vazhdim të tekstit janë bashkangjitur disa përgjigjie të shërbyesve civil
lidhur me këtë qështje:
Sa i përket pranisë së tentim korrupsionit nga ana e qytetarëve drejtuar nëpunësve civil, këta të
fundit e pranojnë se ka raste të ndryshme, kur personi që kërkon një shërbim nga nëpunësi civil,
ata tentojnë që me anë të ryshfetit apo ofertave të ndryshme joshëse, të përpiqen që punën e cila
duhet të kryhet nga nëpunësit civil, të kryhet më shpejtë sesa që është e paraparë të përfundojë,
apo të kryhet në ndonjë formë tjetër të jashtëligjshme, e cila do ishte në të mirë të palës. Njëzëri
kanë qenë të gjithë nëpunësit civil të anketuar edhe sa i përket faktik se asnjë nga ta, asnjëherë
nuk ka pranuar të marrë ryshfet, dhurata apo oferta tjera joshëse në këmbim të një shërbimi, pasi
që kanë qenë në njohuri se ky është një formë tejet e rrezikshme e korrupsionit, si dhe përkitazi
me etikën e tyre profesionale dhe përgjegjësinë që kanë ndaj vendit të punës, nuk mund ta lejojnë
veten të bien pre e një mashtrimi të tillë. Ata janë përgjigjur se të gjitha këto oferta do ti
refuzonin pa asnjë kompromis, si dhe do të i evidentonin konform rregullave të parapara për këto
raste.
Një çështje mjaft me rëndësi në punën dhe fushën e shërbyesve civil, në ngritjen e vetëdijes së
nëpunësve civil lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë që ata i kanë në vendin e punës, trajnimin e
tyre për të iu përgjigjur situatave të ndryshme, është edhe çështja e trajnimeve që organizohen
qoftë nga institucione të vendit, apo dhe nga organizata të ndryshme jo-qeveritare nga vendi dhe
jashtë. Pikërisht këtë çështje kam trajtuar, e të njëjtën e kam futur në pyetësor, ku të anketuarit i
kam pyetur nëse organizohen apo jo trajnime të tilla, ku ato aftësohen për punën që e bëjnë, e në
veçanti trajnime lidhur me etikën, llogaridhënien dhe rastet e korrupsionit.
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Nga të gjithë të anketuarit, mund të themi se organizohen trajnime të ndryshme lidhur me këto
gjëra, ani pse ato nuk janë mjaft të shpeshta sa do duhej të ishin. Kurse sa i përket efektit dhe
rezultatit që këta nëpunës mund të marrin nga ato trajnime, të anketuarit mendojnë se niveli i
efektit që arrihet përmes trajnimeve është i një mase mesatare, pra jo dhe aq të lartë sa do duhej
të ishte në realitet. Ata pranojnë se cilësia e trajnimeve që organizohen nuk është dhe aq e lartë,
sa të ndikoj në aftësimin e tyre në punën që e bëjnë, kurse sa i përket trajnimeve për etikën dhe
llogaridhënien, ata pohojnë se mund të ketë ndikim të lartë në ndërgjegjësimin e nëpunësve civil
për ti trajtuar dhe për të iu përgjigjur në mënyrë të duhur rasteve të tentim korrupsionit.
Kurse, sa i përket ndikimit të politikës në organizimin e punës dhe shërbimeve në shërbimin
civil, nëpunësit e anketuar janë të dyjëzuar në përgjigjjet e tyre. Gjysma prej të anketuarve janë
përgjigjur se mesatarisht ndikon politika në organizimin e punës që ata bëjnë, kurse gjysma tjetër
kanë mohuar të ketë ndikim të politikës në organizimin dhe mbarëvajtjen e punës së tyre. E
pikërisht ky fakt, lidhet me atë që e përmenda mësipërm, kur përmenda presionet politike, si
shkak që mund të ndikojë dhe qojë një nënpunës civil deri në tërheqjen nga vendi i punës me anë
të dorëheqjes. Pikërisht kjo e fundit, u përmend dhe u pa si ndër më të pranishmet viteve të fundit
në daljen e punëtorëve nga shërbimi civil .
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Duke folur gjerësisht për etikën në administratën publike, përsëri nuk është mjaftueshëm. Është e
rëndësishme që etika të kuptohet nga individët e të gjitha shtresave me qëllim që të kuptojnë kur
një sjellje është apo nuk është etike dhe të veprojë në mënyrë etike. Për etikën ka shumë
përkufizime; por ato që u analizuan më lart janë:
- Është synimi i jetës së mirë, me dhe për tjetrin, brenda institucioneve të drejta. Nuk ka rëndësi
se cilin nga këto përkufizime preferon secili, por e rëndësishme është që ta kuptoj dhe të veproj
në bazë të tij. Pra, të jesh etik duhet të veprosh në mënyrë të drejtë, të ndershme, duke marrë
parasysh pasojat dhe përgjegjësitë etj.
Roli që luan etika në vendin tonë lë mjaft për të dëshiruar. Duke qënë se për Shqipërinë ajo
mbetet një temë disi e re me sa duket nuk është kuptuar siç duhet. Sepse për etikën ka filluar të
flitet shumë në realitetin tonë; por po bëhet shumë pak për të. Për etikë flitet kudo: në parlament,
në qeveri, në të gjitha mediat, në fakultete, në grupe shoqërore, në kafene, në rrugë, etj, por nuk
bëhet asgjë dhe asgjëkundi. Thjesht ato që miratohen, botohen, hyjnë në fuqi dhe çdo gjë merr
fund këtu. Por a mjafton me kaq? Sigurisht që jo.
Etika duhet të luaj një rol primar në shoqërinë e një vendi. Dhe e para që duhet të jep shembullin
e mirë në këtë fushë është Administrata Publike.
Megjithë përmirësimet duket që sjelljet etike në shoqërinë tonë nuk hasen shumë shpesh dhe
duke ditur rëndësinë e tyre lind nevoja e nxitjes së tyre. Çfarë duhet të kemi parasysh (të marrim
në konsideratë) për të nxitur një klimë të sjelljeve etike në shoqërinë tonë?
Çdo nxitje lypset të nisë nga organizata (institucioni). Duhet të jetë ajo e para që të stimulojë
punonjësit e saj që të veprojnë në mënyrë etike. Sepse duke qënë se individi punon dhe
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shpërblehet nga kjo organizatë, ai do të jetë më i predispozuar që të veprojë konfrom kërkesave
të saj. Por që të arrihet kjo, organizata duhet të ndërmarrë një:
- Proces edukimi dhe trajnimi për punonjësit e saj. Sepse punonjësit pasi të dëgjojnë, pasi të
kuptojnë, ata mund të realizojnë, jetësojnë se etika është shumë e rëndësishme dhe se ato duhet të
udhëhiqen nga ajo.
- Hartimi i kodeve dhe procedurave etike, e vitale për paraprirjen e çështjeve etike
në një organizatë. Sepse në qofse këto nuk ekzistojnë atëherë asnjeri nuk mund të udhëhiqet me
saktësi drejt të mirës dhe të drejtës.
- Zbatimi i tyre, është gjithashtu i rëndësishëm sepse, nëse ato nuk zbatohen a do të kenë ndonjë
vlerë? Zbatimi i këtyre kodeve duhet të nisë nga lart, nga majat e piramidës, se nëse niveli
strategjik i organizatës nuk i zbaton ato, atëherë çfarë mund të pritet nga punonjësit e tjerë, a do
të kishin ata dëshirë për ti zbatuar këto kode?
Shoqëria në përgjithësi është njëkohësisht një nga armët më të fuqishme për të nxitur individët
që të rrisin sjellet e tyre etike në veprimtarinë e përditshme. Por çfarë duhet të kemi parasysh me
qëllim që të arrijmë atë që duhet:
- Çdo shoqëri duhet të promovoj kërkesa të larta morale tek individët e saj që ato të kuptojnë më
mirë se përse është kaq e nevojshme që të veprojnë në mënyrë etike dhe ta vënë në zbatim atë.
- Nxitja e një reagimi qytetar kundër sjelljeve joetike është i domosdoshëm.
Individë duhet të reagojnë gjithmonë kundër sjelljeve joetike që kanë pasoja të rënda për mbarë
shoqërinë. Që këto reagime të jenë të sukseshme, duhet që kërkesat e qytetarëve të merren në
konsideratë dhe të punohet për zgjidhjet e tyre. Vetëm me pjesëmarrjen e publikut dhe nëpërmjet
vullnetit të tij për të ndihmuar vendin mund të ecet përpara në luftën kundër sjelljeve joetike.
- Roli i medias është shumë i rëndësishëm për të nxitur dhe pasqyruar aktivitetet e reagimit
qytetar. Kjo mund të realizohet me një kusht që: media të jetë e hapur, e lirë, e
painstrumentalizuar dhe e pacensuruar. Në themel të rolit të saj, është liria e shtypit e cila
konsiderohet si “vigjilenca e përjetshme”.
Rekomandime për luftën kundër sjelljeve joetike dhe promovimin e modeleve etike të
administratorëve publikë:
Sjelljet joetike me të cilat ndeshemi çdo ditë janë të shumta, gjithashtu edhe pasojat që
shkaktojnë ato janë të panumërta. Duke u gjendur përballë një situate të tillë del
domosdoshmëria e luftimit të tyre. Elementët të cilët duhet të luftohen janë të shumtë, por duhet
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nisur nga më të rëndësishmet dhe më të rrezikshmit, që janë: rryshfeti, korrupsioni, përmirësimi i
administratës publike, etj.
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